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ABSTRAKT
Lidershipi shpesh është menduar si një forcë kryesore prapa suksesit dhe dështimit të
ndërmarrjes dhe mirëqenies së personelit. Pavarësisht nga fusha e studimit në lidership, lidershipi
në bizneset e vogla ka qenë rrallë në qendër të kërkimit. Rritja e rëndësisë së firmave të vogla në
rritjen ekonomike dhe konkurrencës, ka ngritur disa pyetje rreth rolit dhe praktikës së lidershipit
në ndërmarrjet e vogla.

Ashtu si suksesi dhe dështimi, ashtu dhe mirëqenia e personelit të kompanive shpesh janë
atribuar te lidershipi. Pikëpamjet që kompanitë e vogla ndryshojnë në thelb nga homologët e tyre
thekson rëndësinë e njohurive shkencore rreth lidershipit në ndërmarrjet e vogla bazuar në
kërkimet empirike dhe analizës teorike.

Kontributi praktik i studimit tim është i lidhur me çështje të tilla siç janë informimi rreth
ndërtimit shoqëror të lidershipit dhe idealeve të lidershipit, interpretimit të tyre dhe aplikimi i saj
në jetën e përditshme në ndërmarrje dhe implikimet e tyre në organizata dhe anëtarët e
organizatave.

Fjalët kyqe: Lidershipi, ndërmarrjet e vogla, empirike, organizata.
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1. HYRJE
Qëllimi i këtij punimi është studimi i lidershipit në ndërmarrjet e vogla apo bizneseve familjare,
dhe gjithashtu ka si qëllim kuptimin e thellë të domethënies së lidershipit si fenomen shoqëror
dhe aktivitet njerëzor në ndërmarrjet e vogla.

Me një qasje të duhur të problematikës në kompanitë e vogla, rëndësinë e liderit në menaxhimin
e këtyre kompanive, aktivitetit të tyre, rolin në drejtim të suksesit apo mossuksesit në rastin më të
keq, pra me një fjalë kur lideri përcakton rolin pozitiv/negativ në drejtimin e kompanive të vogla.
Duke hulumtuar materien si tërësi të mbështetur në parime shkencore, unë kam përshkruar rolin
e liderit në ndërmarrjet e vogla si një rol kyq në zhvillimin dhe suksesin e një ndërmarrjeje, dhe
në veçanti kam prezantuar rëndësinë që ka lideri në një ndërmarrje të vogël për të zhvilluar dhe
implementuar mekanizmat lehtësuese për bizneset e vogla apo familjare dhe afarizmin tregtar, të
cilat do të minimizojnë shpenzimet, dhe do të krijojnë shërbime më efektive dhe efikase për
klientët.

Ky punim është paraqitur në tre kapituj:

Në kapitullin e parë e cila është edhe një hyrje, unë kam përshkruar një histori të shkurtër për
lidershipin, praktikën gjenerale, dhe bazën teorike të studimit tim në lidhje me lideshipin, duke
prezentuar definicione të lidershipit dhe një përmbledhje nga teoria dhe studimi i lidershipit.

Në kapitullin e dytë kam vendosur historikun e bizneseve të vogla dhe përkufizimi i tyre,
kriteret përcaktuese të madhësisë së bizneseve dhe strategjitë e liderit të tregut. Gjithashtu kam
hulumtuar se si më herët lidershipi ka gjetur vend në ndërmarrjet e vogla dhe çfarë lloj
rezultatesh janë arritur.

Në kapitullin e tretë kam konkluduar me vendosjen e ndërmarrjeve të vogla si rast në këtë
studim dhe prezentimin e rolit tim si hulumtuese. Fundi i kapitullit përfundon me konkluzionet e
mia rreth gjendjes aktuale të lidershipit dhe hulumtimeve në lidership në kontekst të
ndërmarrjeve të vogla apo bizneseve familjare.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS

Kuptimi i liderit ka mjaft definicione dhe dimensione, të cilat variojnë më shumë sesa përshkrimi
që u bëhet funksioneve të tij. Sipas Kotterit, çdokush nuk i ka potencialet e liderit, lideri lind dhe
nuk krijohet1.

Figura 1. Ilustrim i përkufizimit të lidershipit

Lidershipi si pjesë përbërëse dhe figurë kryesore në ndërmarrje të vogël, duhet të disponojë dhe
prezantojë aftësitë dhe cilësitë e kërkuara, përsosmëri në mënyrën dhe formën e sjelljes,
prezantimin e personalitetit, mënyrën e komunikimit dhe rolin në drejtimin e grupit.
Duke parë rolin dhe rëndësinë e figurës së lidereshipit, del si domosdoshmëri trajtimi dhe
analizimi i temave të tilla në përcaktimin e rolit dhe vendin e lideshipit në raport me individët,
grupet dhe organizatat. Trajtimi dhe shqyrimit i rolit dhe rëndësisë të liderit, do të bëhet i njohur
nëpërmje analizës së disa etapave.
Së pari, do të trajtohet dhe diskutohet ana teorike e cila do të trajtojë rolin dhe ndikimet e
elementëve si: kultura kombëtare, ndryshimet kulturore në organizatë, mënyrat e sjelljes dhe
format e drejtimit në raport me drejtuesin/liderin. Së dyti, duke parë dhe njohur anën teorike të
lidershipit, do të ju njoh me disa etapa të zhvillimit në praktikë të lidershipit në lidhje me
intensifikimin e cilësive, formave të sjelljes dhe marrëdhënieve lider-vartës. Analizat praktike
dhe teorike të lidershipit do të na mundësojnë, në fund të këtij punimi, të bëjmë disa
rekomandime në lidhje me zhvillimin e lidershipit në ndërmarrjet e vogla, bazuar në tre shtylla
1

Kotter, John P. (1996), “Leading Change”, Harvard Business Review Press; Edicioni i parë, 15 Janar
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kryesore: edukimi dhe përgatitja insititucionale; vlerësimi operacional dhe së fundmi
vetëpërgatitja.
Liderizmi nuk përfshin vetëm liderin por edhe personat që shkojnë pas tij. Liderizmi është
marrëdhënie e ndërsjellë në mes të njerëzve, nuk i imponohet një personi apo personit tjetër.
Liderizmi është kur njerëzit besojnë që lideri është i aftë t’u plotësojë nevojat e tyre. Liderizmi
ka një kuptim të gjerë dhe përfshin elementet dhe karakteristikat e ndryshme siç janë:
-

Lideri është i lidhur me interaksione shoqërore dhe në bashkëpunimin e njerëzve;

-

Esenca e rolit të liderit është të ndikojë në sjelljen e të tjerëve;

-

Ndikimi i liderit duhet të bazohet në aftësitë dhe personalitetin e tij;

-

Forca, gjegjësisht autoriteti i liderit duhet të bazohet në pranimin e ndikimeve nga ana e
atyre në të cilët ndikohet.

-

Liderët duhet t’i kuptojnë njerëzit dhe motivet e tyre, motivimi paraqet koncept të
rëndësishëm lidhur me liderizmin.

-

Në të vërtetë lideri duhet të jetë i aftë, inspirues, të krijojë entuziazëm dhe vullnet për
pjesëmarrjen e njerëzve në realizimin e detyrave dhe qëllimeve organizuese.

-

Lideri duhet të jetë mobilizues dhe aktivues i grupit, të jetë ambassador dhe shembull i të
tjerëve.

-

Ai duhet të jetë koordinues i aktiviteteve të anëtarëve të grupit, të ndërmjetësojë në
zgjidhjen e konflikteve në kuadër të grupit, të ndikojë në qëllimet, të sigurojë vizionin
dhe të nxitë inspirimin, t’i shpjegojë dhe sugjerojë zgjidhjet, të inicojë aktivitete të
shpejta.

-

Ta prezentojë grupin jashtë, të ofrojë siguri dhe optimizëm në situate problematike, të
përdorë stimulime, të integrojë, të përtërijë dhe ta zhvillojë grupin.

-

Lideri duhet të shërbejë si simbol i grupit, por duhet të jetë i gatshëm për kritikë, të jetë
fleksibil, i ndershëm, kooperues, i vetëbesueshëm, i kuptueshëm etj.

Sipas John Kotter-it, ekspert amerikan, liderët i bëjnë vizionet e ardhmërisë për ndonjë
ndërmarrje apo organizatë ose vetëm për një pjesë të saj dhe janë të aftë ta mendojnë strategjinë
e realizimit të vizionit2.

2

Kotter, John P. (1996), “Leading Change”, Harvard Business Review Press; Edicioni i parë, 15 Janar
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Liderët i mobilizojnë njerëzit për t’ua bartur ndonjë vizion konkret dhe për t’i angazhuar në
realizimin e tij. Liderët përpiqen t’i motivojnë dhe inspirojnë njerëzit jashtë këtyre situatave,
duke tejkaluar të gjitha pengesat burokratike. Shumica e ndërmarrjeve të sotme e ndiejnë
mungesën e liderëve, ndërmarrja sot ka nevojë për liderë që bëjnë ndryshime produktive.
Formimi i liderit është më i vështirë sesa i menaxherit, thekson Kotter, kurse shumë më vështirë
krijohet menaxheri që duhet të prijë.

Sipas këtij autori, besohet se potenciali i liderit është i bazuar në vetitë e lindjes, siç është shkalla
e lartë e nivelit të energjisë, e cila formohet në fëmijërinë e hershme, në universitet dhe në
përvojë dhe gjatë punës.

Shumë njerëz kanë potencial, por nuk bëjnë përpjekje të mjaftueshme për ta zhvilluar atë. Në
pasqyrën e Kotterit, kooperuesit ekzekutivë, janë deklaruar se kompanitë e tyre janë të paafta t’i
tërheqin, t’i mbajnë dhe t’i motivojnë liderët e talentuar. Menaxherët i kryejnë punët nëpërmjet të
tjerëve. Liderët e ndërmarrjes janë të detyruar të sigurojnë vizionin dhe t’i inspirojnë të tjerët që
t’i përkushtohen atij vizioni. Lideri duhet ta marrë komandën në kohën e krizës, kështu që edhe
ata të cilët angazhohen për participim në udhëheqje, kuptojnë se në kohën e krizës duhet ta
marrin komandën vetë. Liderët duhet të jenë kompetentë që të prijnë duke respektuar anëtarët e
vet.

Drejtori ekzekutiv, i rrethuar me persona të njejtë që gjithnjë i rrijnë afër, do të fitojë pasqyrë të
gabuar se çka ngjet në organizatë dhe rreth saj. Realizuesit dhe ekzekutuesit duhet t’i ndëgjojnë
ndaras mendimet individuale. Liderët e suksesshëm e shikojnë dhe e kuptojnë tërë situatën. Ata i
thjeshtësojnë situatat e ndërlikuara dhe problemet, me qëllim që të kuptohen më lehtë.
“Liderizmi është marrëdhënie e ndërsjellë në mes të njerëzve, nuk i imponohet një person
personit tjetër. Liderizmi është kur njerëzit besojnë që lideri është i aftë t’u plotësojë nevojat e
tyre”.3

3

Koleci, Baki; Reqiça, Fetah; Turkeshi, Neritan; (2008) “Bazat e menaxhimit”, Prishtinë.
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Varësisht prej ndryshimeve në definimet e lidershipit, kemi disa ngjashmëri në të cilën është
bazuar grupimi sipas Bass (1990,11-20). Lidershipi ka qenë definuar si4:
•

Vëmendje e proceseve grupore,

•

Atribut i personalitetit,

•

Rëndësia në nxitjen e pajtueshmërisë,

•

Shembull i ndikimeve,

•

Të sjellurit e caktuar,

•

Formë e bindjes,

•

Lidhje e fuqishme,

•

Një instrument për arritjen e qëllimeve,

•

Efekt i ndërlidhjes,

•

Rol diferencues,

•

Iniciativa e një strukture dhe

•

Kombinime të ndryshme të definicioneve të lartëpërmendura.

Në fillim të shekullit XX-të lidershipi ishte definuar si fokusim në ndryshimin e grupit,
aktivitetin dhe procesin: lideri është parë si një person qendror i cili integron grupin dhe e
bashkon vullnetin kolektiv të një grupi. Në fillim të pozitës së tij, lideri është i gatshëm të shërbej
si një agjent primar për përcaktimin e strukturës në grup, atmosferës, qëllimeve, ideologjive dhe
aktiviteteve. Ky theksim në liderin, si qendër e aktivitetit në grup duke drejtuar vëmendje dhe
kujdes në strukturën e këtij grupi dhe studimin e lidershipit në proceset grupore.

Lord at al (1982) presupozon që kategorizimi i lidershipit është i strukturuar hierarkisht përgjatë
dimenzioneve horizontale dhe vertikale. Dimenzioni horizontal dallon kategoritë në të njejtin
nivel vertikal. Dimenzioni vertikal definon numrin e llojeve të ndryshme të kualiteteve që mund
të klasifikohen brenda një kategorie. Ajo përmban tri nivele të kategorisë5: superkordinuar,
bazike dhe nënkoordinuar. (fig. 1)
Bass, B. M. (1990) “From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision”.
Organizational Dynamics, New York: Free Press, fq.12 .
5
Lord, R. G., Foti, R., Phillips, J. S. (1982). A Theory of Leadership Categorization. In Hunt, J. G., Sekaran, U.,
Schriesheim, C. A. (Eds.) Leadership. Beyond Establishment Views. Southern Illinois University Press.
Carbondale., fq. 31
4
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Niveli i superkoordinuar

Niveli bazik

Biznes

Lideri

Edukim

Financa Laburist Politika Komunikim Ushtarak Religjioze Sportive Politika botërore
kombëtare masiv

Niveli i nënkoordinuar

Liberale

Konservatore

Figura 2. Hierarkia eksperimentale e kategorizimit të lidershipit
Burimi:OBHP,1984

Kategoria e superkoordinuar është niveli më gjithpërfshirës në sistemin klasifikues. Ajo
përmban dimensionet lider/jolider dhe përfshin gjykimin rreth trajtimit, sjelljeve, dhe
performances së liderëve në përgjithsësi.

Kategoria e nivelit bazik është i definuar në kontekst të kushteve në të cilat ndodhet lidershipi.
Ato përfshijnë klasifikimin e personit brenda një kategorie bazike si p.sh, politike, ushtarake, dhe
liderë biznesi, të cilat janë lloje të ndryshme të liderëve të gjendur në botë (figura 2). Këto
kategori janë më pak gjithpërfshirëse sesa kategoria e superkoordinuar, më e pasur në detaje dhe
mund të jenë qartë të dallueshme nga kategoritë e kundërta6.

Kategoria e nënkoordinuar është më së paku gjithpërfshirëse. Ato përfshijnë nën-ndarje të
ardhshme të secilit nivel bazik. Natyra e saktë e kategorisë së nën-koordinuar nuk dihet. Ka
mundësi që individë të ndryshëm mund të përfaqësojnë këtë nivel më ndryshe, bazuar në
eksperiencën e tyre me lider të veçantë të nivelit bazik ose për shkak të dallimeve individuale në
kapacitetet njohëse.
2.1 Përshkrimi teorik i lidershipit

6

Lord, R. G., Foti, R. J., De Vader, C. L. (1984).“ A Test of Leadership Categorization Theory: Internal Structure,
Information Processing, and Leadership Perceptions”. Organizational Behavior and Human Performance, 34: 343378.
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Termi lidership është trajtuar dhe studiuar nga studiues dhe ekspertë të ndryshëm. Një ndër
percaktimet më të rëndësishme mbi nocionin e lidershipit është ai i Hollanderit “lidership është
një proces në të cilin individët influencojnë grupimet, dëshirat dhe objektivat e organizatës”7.
Ndërsa autorët Hackman dhe Johnson e kanë përkufizuar lidershipin si qënie humane
komunikuese, e cila bën të mundur modifikimin e qëndrimeve dhe sjelljen e të tjerëve, më qëllim
arritjen e objektivave dhe nevojave të grupit8. Duke parë analizat dhe përfundimet e autorëve të
lartpërmenduar arrijmë në konluzionin se, format dhe mënyra e drejtimit duhet t’u referohet
proceseve të ndryshme, por jo individëve të caktuar.

Komente dhe analiza të tilla mundësojnë dhe lehtësojnë trajtimin dhe studimin e figurës dhe
rëndësinë e lidershipit në raport me organizatën. Sipas anketës, pikëpamjet e ndryshme të
udhëheqësve amerikanë dhe të shteteve të tjera të shprehura në përqindje shihen sipas tabelës që
vijon.

Tabela 1. Rezultatet e anketës së 1500 udhëheqësve nga 20 shtete mbi rëndësinë e lidershipit në
organizatë
Vlerësimi i cilësisë së liderit

SHBA

Shtetet tjera

Aftësia e vlerësimit ndërkombëtar

62%

82%

Përvoja jashtë vendit të vet

35%

70%

Njohja e gjuhëve të huaja

19%

64%

Aftësia e marrjes së vendimeve në mënyrë të pavarur

93%

77%

Theksi në etikë

93%

77%

Burimi:BQK,2014
a. Historiku i Bizneseve të Vogla dhe Përkufizimi i tyre

Gjatë historisë, biznesi i vogël ka marrë vetëm një vëmendje modeste. Pak historianë kanë marrë
mundimin të regjistrojnë kontributet e biznesit të vogël në shoqëri, ndënëse shkrimi i parë i
njohur u shfaq më shumë se 4000 vjetë më parë. Në shënimet e para për biznesin përshkruheshin
format se si bankierët huazonin para me interes. Qysh atëherë, njerëzit e biznesit të vogël kanë
7

Hollander, E. P. (2004). Ethical Challenges in the Leader-Follower Relationship. In Ciulla J. (Ed.) Ethics, the
Heart of Leadership, fq. 47-58. Praeger. London.
8
Hackman, M & Johnson, Craig (2004) “Leadership: A Communication Perspective”Waveland Press, Inc. fq. 32.
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qenë shtylla kurrizore inovatore e shumicës së ekonomive që siguronin produktet dhe shërbimet
për të përfituar konsumatori.

Biznesi i vogël ka lulëzuar që në kohët e lashta, pothuajse në të gjitha kulturat e lashta, Arabët,
Babilonasit, Egjiptianët, Çifutët, Grekët, Fenikasit dhe Romakët kanë përbërë një popullësi reale
të bizneseve të vogla, edhepse produktet dhe shërbimet e tyre shpesh ishin të një cilësie të dobët.
Konsumatorët shpesh ishin të zhgënjyer dhe të mashtruar dhe kjo rezultoj në atë kohë me
përbuzjen dhe mospërfilljen e këtyre bizneseve.

Për të mbrojtur konsumatorët nga zotëruesit e paskrupullt të biznesit të vogël, Hammurabi,
mbreti i Babilonisë projektoi një kod me 300 ligje. Dokumenti origjinal i këtij kodi tani ruhet në
muzeun Louvre (Luver) në Paris. Sa për ilustrim po i citoj dy prej ligjeve të Hammurabit 9:
• Në qoftë se jashtë ligjeve kurdiset një komplot në shtëpinë e shitësit të verës dhe ai nuk i
kap dhe nuk i sjell ato në pallatin e mbretit, ky mbret ekzekutohet.
• Në qoftë se një ndërtues ka ndërtuar një shtëpi për dikë dhe nuk e bën punën e tij përfekt,
dhe kjo shtëpi shëmbet duke shkaktuar vdekjen e zotërve të shtëpisë, ky ndërtues do të
ekzekutohet.

Qysh në atë kohë, u konsiderua e domosdoshme mbrojtja e konsumatorit nga biznesi dhe
mbrojtja e biznesit nga konsumatori. Edhepse biznesi i vogël pati shumë suksese në atë kohë,
historia e tij deri në vitet e fundit, ka treguar se ai nuk ka gëzuar kurrë publicitet të madh.

Gjatë viteve 1980 dhe fillimi i viteve 1990, biznesi i vogël filloj të gëzoj një respekt dhe prestigj
të madh, shoqëruar kjo me falenderime jo të vogla për aftësitë e tij për të shpikur produkte të reja
dhe për të krijuar vende të reja pune. Në vitet e fundit është rritur shumë numri i bizneseve të
vogla të regjistruara. Një numër i madh njerëzish kanë nisur bizneset e tyre personale dhe kanë
provuar shanset e tyre në sukses ose në dështim.

9

Nxjerrë nga http://www.commonlaw.com/Hammurabi.html me 11.05.2012
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Pas liberalizimit të kushteve për veprimtari ekonomike fjala biznes u bë refren i përditshëm në
mes të njerëzve afaristë. Ky term filloi të preokupojë gjeneratat e reja të cilat kishin përgatitje
adekuate shkollore, njohuri dhe kapital fillestar për të filluar aktivitetet ekonomike. Mirëpo,
rrallëkush bënte pyetje se çka nënkupton fjala biznes?
Fjala business (biznes) prejardhjen e ka nga gjuha anglosaksione që do të thotë punë, afarizëm.
Sipas kësaj mund të themi se termi biznes përfshinë ndërmarrjen e çdo lloj pune e cila është e
lidhur me të hyra dhe të ardhura10. Kjo do të thotë se biznesi paraqet shitjen e mallrave në rrugë
nëpër tezga, në shitore etj. Biznesi si aktivitet mund të ndërlidhet me furnizimin e
repromaterialeve apo të mallrave, prodhimtarinë, tregtinë, gjetjen e kredive financiare me kushte
të volitshme etj., e që gjithashtu paraqesin aktivitete të biznesit.
Një nga përkufizimet për biznesin e vogël dhe të mesëm është i dhënë nga “Committee for
Economic Development”, sipas të cilit duhet të plotësohen dy ose më shumë nga karakteristikat
vijuese11:
•

menaxhmenti i firmës është i pavarur dhe zakonisht menaxherët janë njëkohësisht edhe
pronarë;

•

kapitali është në pronësi të një individi ose të një grupi të vogël;

•

Regjioni i shtrirjes kryesisht është i vogël, ndërsa të punësuarit dhe pronarët janë nga i
njejti rajon. Mirëpo tregu nuk do të thotë të jetë lokal;

•

madhësia relative e biznesit në kuadër të industrisë patjetër duhet të jetë e vogël kur
krahasohet me bizneset më të mëdha në atë rajon. Kjo mund të jetë e paraqitur në terme si
madhësia e shitjes, numri i të punësuarve ose një numër i madh i krahasimeve të
rëndësishme.

Është e qartë se gjatë përkufizimit të biznesit të vogël dhe të mesëm duhet të merren parasysh më
shumë kritere, të cilat mund të ndihmojnë. Si kritere të tilla mund të konsiderohen edhe këto12:

Bobek, Shuklev (2001), “Menaxhment na mali biznis”, fq. 33-34
Steinhoff, Dan; (1988), “Small business management”, New York fq. 6-7.
12
Mustafa,Muhamet; Kutllovci, Enver; Gashi, Petrit; dhe Krasniqi, Besnik; (2006), “Biznesi i vogël dhe i mesëm”,
Prishtinë, fq. 19.
10
11

11

•

biznesi duhet të jetë i pavarur;

•

biznesi nuk duhet të jetë dominant në rajonin në të cilin vepron;

•

numri i të punësuarve;

•

të hyrat nga shitjet.

Përkufizim i përgjithshëm është se biznesi financohet nga pronarët dhe fondet e tyre janë të
vogla. Karakteristikë tjetër është se biznesi udhëhiqet nga një numër i vogël pronarësh. Gjatë
viteve 1990-2000, biznesi i vogël filloj të gëzoj një respekt dhe prestigj të madh, nga se filloi të
kuptohet rëndësia dhe roli i tij veçanërisht në sferën e zbulimeve dhe risive, ideve, iniciativave te
ndërmarrësitë e vegjël. Një numër i madh njerëzish kanë nisur bizneset e tyre personale dhe kanë
ndërmarrë shanset e tyre në suksese ose në dështim.
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2.2.1 Kriteret përcaktuese të madhësisë së bizneseve
Kuptimi dhe nocioni i biznesit të vogël është shumë ngushtë i lidhur me nocionin e
ndërmarrësisë. Ndërmarrësia mund të përkufizohet si proces i krijimit dhe drejtimit të një biznesi
në mënyrë që të arrihen qëllimet e dëshiruara13. Shumë kompani të mirënjohura botërore si, Levi
Strauss, Microsoft, Dell Computers, Procter&Gamble, janë themeluar si biznese të vogla në
pajtim me vizionin e themeluesve të tyre. Në mënyrë që të definohet biznesi i vogël, duhet
mbështetur në disa faktorë relativ. Themi faktorë relativ sepse përkufizimi i biznesit të vogël
dallon nga një vend në vendin tjetër.

Aktualisht, nuk ka përkufizim universal të biznesit të vogël. Shumë përcaktime sasiore dhe
cilësore janë zbatuar. Për shembull, në Francë, termi “biznes i vogël” nënkupton bizneset e vogla
dhe të mesme. Megjithëse, ky term përjashton ato kompani që kanë më pak se 10 të punësuar, të
cilët përfaqësojnë më shumë se 90% e të gjitha bizneseve dhe punësojnë rreth një të gjashtën e
forcave totale të punës. Këto biznese shumë të vogla dominojnë në artizanat, në shitjet me pakicë
(jo ushqimore), në hotele, në restaurante, në riparimin e makinave dhe në shpërndarje14. Vende të
tjera si Mbretëria e Bashkuar, Danimarka etj, përdorin numrin e të punësuarve dhe në të njejtën
kohë marrin parasysh edhe qarkullimin vjetor.

Zakonisht si një nga kriteret kryesorë i cili merret për definimin e madhësisë së një biznesi, është
numri i të punësuarve në atë biznes. Në teorinë dhe praktikën e shteteve evropiane, definimi i
biznesit të vogël bëhet sipas disa kritereve, p.sh. në Holandë ashtu sikur në shumë nga shtetet e
Bashkimit Evropian definimi i biznesit të vogël bëhet sipas formulës së mëposhtme15:
− Prej 0 deri në 9 punëtorë, konsiderohen biznese shumë të vogla ose mikrobiznese,
− Prej 10 deri në 49 punëtorë, klasifikohen si biznese të vogla.

O.C. Farell, G. Hirt, L. Farell, (2008), “Business changing the world”, fq. 164
Çepani, Ariana (2000) “Sipermarrja dhe menaxhimi i biznesit të vogël”, Shtëpia Botuese & Shtypshkronja PEGI,
Tiranë, fq. 30-31.
15
J. Dewhurst & P.Burns (1986), “Small business in Europe”, fq. 22
13
14

13

Definimet për biznesin e vogël në Itali ndryshojnë edhe pse ato shpesh bazohen në kriteret siç
janë: numri i të punësuarve, qarkullimi, kapitali fiks, pjesëmarrja në treg etj. Në Itali, gjithashtu
nuk ekziston definicion standard, dhe kështu gjenden16:
− Biznese individuale, prej 1 deri 19 të punësuar,
− Bizneset e vogla, prej 20 deri në 99 të punësuar.
Duke pasur parasysh numrin e personave të punësuar në një ndërmarrje, Ligji shqiptar nr 8957
”Bizneset e vogla dhe të mesme”, datë 17.10.2002 përdor kriteret e mëposhtme për klasifikimin
e BVM-ve17:
•

Biznese individuale: deri në 5 të punësuar;

•

Biznese të vogla: 6-20 të punësuar;

•

Biznese të mesme: 21-80 të punësuar;

•

Biznese të mëdha: mbi 80 të punësuar;

Madhësia e BVM-ve në Kosovë është e definuar me Ligjin nr. 2005/02-L5 dhe me Ligjin nr.
03/L-031 për Përkrahjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme. Numri i të punësuarve është
kriteri i vetëm që përdoret për klasifikimin e ndërmarrjeve sipas madhësisë në Kosovë. Kjo
paraqet dallimin me vendet e BE-së, ku përveç numrit të punëtorëve, merret parasysh edhe
qarkullimi vjetor. Në tabelë është dhënë spektri i ndërmarrjeve të regjistruara në Kosovë në bazë
të numrit të punëtorëve.
Tabela 2: Ndërmarrjet e Regjistruara në Kosovës sipas Numrit të Punëtorëve - 2010
Klasifikimi
sipas Madhësisë
Mikro
Të vogla
Të mesme
Të mëdha
Gjithsej

Numri i punëtorëve
1–9
10 – 49
50 – 249
250 e më shumë

Numri
Ndërmarrjeve
102,070
1,406
221
58
103,755

i

Përqindja në total
98.37
1.35
0.22
0.06
100.00

Burimi: MTI, “Strategjia e Zhvillimit të NVM-ve në Kosovë 2012-2016” Maj 2011
Mustafa,Muhamet; Kutllovci, Enver; Gashi, Petrit; dhe Krasniqi, Besnik; (2006) “Biznesi i vogël dhe i mesëm”,
Prishtinë, fq. 20.
17
Ministria e Ekonomisë, Agjencia për mbështetjen e NVM-ve, (2005), “Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme në
Shqipëri”, Raporti Vjetor – 2004, Tiranë, fq. 14.
16
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2.2.2 Strategjia e liderit të tregut
Shumë degë të ndërmarrjeve të vogla apo bizneseve familjare kanë liderin e tregut. Kjo
ndërmarrje ka pjesën më të madhe në tregun relevant të produkteve. Zakonisht nxit ndërmarrjet
tjera për ndryshimin e çmimeve të tyre, aplikimin e produkteve të reja, mbulesën distributive,
dhe instensitetin e promovimit. Lideri mund të respektohet, por nuk është e domosdoshme të
bëhet kjo, kurse ndërmarrjet tjera pranojnë prezencën e tij dominante në treg. Pozita e liderit për
konkurentët paraqet pikën orientuese të llojit të vet, saktësisht, paraqet ndrëmarrjen të cilën ose
duhet provokuar ose duhet imituar ose duhet larguar nga ajo. Ca nga liderët më të njohur të
tregut janë: “Procter &Gambel” (produktet e paketuara të konsumit), “McDonald’s” (ushqimi i
shpejtë), pastaj “Gillette”(zhiletët e rrojës) etj.
Nëse ndërmarrja dominante nuk gëzon monopolin themelor ligjor, atëherë ekzistenca e saj aspak
nuk është e thjeshtë. Në mënyrë konstante duhet të jetë e zgjuar, për arsye se ndërmarrjet tjera
ngacmojnë forcën e saj, ose tentojnë të shfrytëzojnë dobësitë e saj. Lideri i tregut mund të vë
shumë lehtë spiralë në rrugë dhe të zbres nga ajo në një vend të dytë ose të tretë. Inovacioni i
produkteve poashtu mund të paraqitet dhe të dëmtojë pozitën e liderit (përshembull: joaspirini,
ilaç kundër dhimbjeve i ndërmarrjes “Tylenol” merr primatin e Aspirinit të Bayerit). Mund të
dëshmohet se lideri shpenzon mjetet e veta konservativisht, duke pritur kohë më të vështira,
ndërsa ngacmuesi shpenzon mjetet me të mëdha. Lideri mund të gjykojë gabimisht konkurencën
e vet dhe të ngeli pas (siç ndodhi me Searsin i cili nënçmoi Kmartin dhe Wal-Martin, si
konkurentë seriozë). Shpenzimet e ndërmarrjes dominante mund të rriten dukshëm dhe të
dëmtojnë fitimin e saj (rënia e ndërmarrjes Food Fair, për shkak të kontrollit të keq të
shpenzimeve).
Ndërmarrjet dominante dëshirojnë të ngelin numri një. Një qasje e tillë kërkon aktivitet në tri
fronte. Së pari, ndërmarrja duhet të gjejë mënyrë si ta rris kërkesën e përgjithshme të tregut. Së
dyti, ndërmarrja duhet ta mbrojë pjesën e vet ekzistuese në treg me aktivitetet e veta të mira
defanzive dhe ofanzive. Së treti, ndërmarrja mund të tentojë që të rris pjesëmarrjen e vet në treg,
po qe se edhe madhësia e tregut nuk ndryshon.18

18

Koleci, Baki; Reqiça, Fetah; Turkeshi, Neritan; “Bazat e menaxhimit”, Prishtinë 2008.
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2.2.3 Shitoret Jewel Food
Jewel është zingjiri kryesor i supermarketeve ushqimore në Çikago. Ndërmarrja beson që
supermarketi do ta ruajë forcën e vet dominante, por për t’iu kundërvu provokimeve të reja ai
mbron pozitën e vet anësore duke forcuar miksin e vet të asortimenteve të produkteve ushqimore
të shitjes me pakicë. Jewel ballafaqohet me bumin (boom) e ushqimit të shpejtë duke ofruar
asortiment të gjerë të ushqimit të shpejtë dhe të ngrirë, pastaj me provokimin e ushqimit diskont
duke promovuar linjen e vete gjenerike. Jewel shitoreve të veta, të lloj-llojshme, u jep formë të
tillë ashtu që ato t’ i përgjigjen kërkesës lokale për produkte të tilla siç janë produktet e freskëta
të furrës, dhe ushqimi autokton. Jewelli themeloi degën “Jewell –T”, rrjetin e shitoreve të vogla
diskonte të krijuara sipas mostrës së ndërmarrjes pioniere Aldi. Për të luftuar me “shitoret e
kombinuara”, Jewel integroi shumë supermarkete të veta me shitoret e veta të ilaçeve Osco.
2.2.4 Strategjitë mbrojtëse
Profesorët Hauser, Shugan,

dhe Gaskin hartuan modelin mbrojtës të tregut me emrin

“Mbrojtësi”. Ky model bazohet në këto supozime mbi konsumatorët:
1. Konsumatorët kanë të njëjtat percepcione për çdo karakteristikë të markës së produktit.
2. Konsumatorët dallohen në preferenca të ndryshme ndaj karakteristikave të ndryshme të
produktit.
3. Konsumatorët dallohen sipas numrit të markave që i njohin dhe që do t’i shqyrtojnë.
4. Në zgjedhjen e konsumatorit ndikojnë cilësitë e produktit, çmimi, distribuimi, reklama
dhe promocioni.
2.2.4.1 Ëmbëltorja NABISCO
Lideri i tregut për prodhimin e ëmbëlsirave, Nabisco sajoi mbrojtje të suksesshme anësore
përmes aplikimit të linjës së vet të ëmbëlsirave me kalori të ulët, të quajtura “SnackWells”. Duke
ecur në hap me opsesionin amerikan për ëmbëlsira me kalori të ulët Snack Wells arriti, brenda dy
vitesh mega-markën, në vlerë prej 400 milionë $. Ashtu si luftonin konkurentët për të lansuar
linjet e veta me kalori të vogël, Nabisco vendosi mbrojtjen e vet anësore të markës Snack-Wells
duke u zgjeruar në fusha të reja siç janë akullorja, dhe produktet e ngrira, pitet e furrës, dhe
linjë e jogurt çokolladës.
16

2.3. Roli i Liderit në menaxhimin e Bizneseve të Vogla
Në shumë raste, kur kushtet dhe punonjesit jane të njejtë, diferenca ne biznes bëhet nga lideri i
tij. Idetë moderne të lidershipit zakonisht bazohen mbi modele ushtarake ose mbi modele te
mëpareshme politike. Teksti me i vjeter ushtarak i Sun Tzu's "Arti i Luftes" 400 p.e.s i referohet
liderit si "arbitri i fatit të njeriut." Sot liderët e biznesit drejtojnë kompanitë e fuqishme.19

Zakonisht aftësitë e një lideri kërkohen në kohët kur ka vështirësi ose kur qëllimet ndryshojnë
ose thellohen. Nëse asgjë nuk është duke ndryshuar, kërkohet supervizion, dhe jo lidership. Stilet
e ndryshme të lidershipit - autoritar, bashkëpunues, delegues dhe pjesemarres kanë nevojë për
pesë aftësi esenciale.

-VizioniNënkupton krijimin e një vizioni për atë që dëshirojmë të arrijmë. Vendosja e qellimeve në
kompanitë ku drejtojmë, çfarë duhet që të bëhet, dhe vendosja e një afati kohor janë çelësat
kryesor në menaxhimin e duhur të kompanisë. Kjo sipas teorisë së lidershipit të John Adair
përcakton drejtimin që jeni duke ndërmarrë dhe cilat gjëra do të ndryshojnë dhe pse.

Figura 3. Tiparet personale të një lideri
Burimi:Havolli,2009
-KomunikimiKomunikimi është i nevojshëm në mënyrë që të ju tregojmë njerëzve që drejtojmë për vizionin
19

Havolli, Ymer; (2009) “Etika e Biznesit”, Prishtinë.
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tonë. Kjo duhet të bëhet sa më realisht dhe në mënyrë të matur – për shembull të transmetohet
tek të tjerët një ndryshim në shitje, apo një ofertë tërheqëse për konsumatorin. Kështu duhet të
inkurajojmë njerëzit që të kenë të njejtin vizion. Në këtë rast përdoret imagjinata dhe elokuencen
jonë, ose thjesht thuajeni shpesh dhe me zë të lartë - në varësi të stilit tuaj. Përballja në mënyrë të
hapur me pyetje dhe dyshime nuk është një çështje e të vendosurit në nivel hierarkik, por ka
lidhje me llojin e personave me të cilët kemi të bëjmë. Mund të jetë një çeshtje racionale ose
edhe emocionale në disa raste. Në këtë rast duhet t’u tregohet sa shumë jemi të përfshirë dhe të
përqendruar në mënyrë që ta transmetojmë sa më mirë vizionin tonë.

-MotivimiMe motivim kuptojmë tërësinë e faktorëve të cilët ndikojnë në njerëz, në sjelljet e tyre të
caktuara, përkatësisht në intensitetin dhe mënyrën e arritjes së qëllimeve – efekteve të caktuara.
Lideri vendos skuadren e tij në lëvizje duke ofruar shpërblime për arritjen tek qëllimi. Adair
rekomandon subvencionimet financiare, duke i bërë thirrje sensit të tyre të moralit, ose mund të
bëni çdo gjë që ju duket e përshtatshme për ti motivuar ata. Mos prisni vetësakrifikim për të
mirën e përbashkët; është shumë e natyrshme që njerëzit racional të kërkojnë shpërblim dhe
njohje, dhe lideret duhet ta japin këtë.

Figura 4. Ilustrim i motivimit

-OrganizimiLideri duhet të paraplanifikoj çdo lëvizje dhe veprim që do të ndërmerret, qofët ai financiar apo
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dhe të burimeve njerezore. Kjo bëhet duke shfrytëzuar aftësitë e pjesëtarëve të skuadres së tij
duke i motivuar këta të fundit sa më shumë që të jetë e mundur. Bashkëpunëtorët me
eksperiencën dhe aftësitë e tyre kanë rëndësi të madhe për të arritur objektivat e kompanisë.

-ZbatimiLideri zbaton planin nga fillimi deri në fund duke iu përmbajtur atij. Në rast se kërkohet, duhet të
përdor të gjitha burimet e tij për të zgjidhur problematikat që mund të shfaqen gjatë rrugës.
Lideri ka për detyrë që ti paraprin problemet brenda grupit duke monitoruar mbarëvajtjen e
procesit. Nëse janë përballuar më parë të njejtat problematika do të ishte mirë që të bën të njejtën
gjë duke vënë në punë aftësitë e tija.
2.3.1 Përparësitë e liderit në drejtimin e biznesit të vogël

Edhe një biznes i vogël ka nevojë për një lider të mirë, pasi këto biznese hasin në shumë
problematika, më poshtë janë të listuara disa arsye se si dhe pse duhet një lider i mire në
menaxhimin e një biznesi të vogël dhe cili është roli i tij kryesor.

Lidershipi siç e kemi cekur në fillim është procesi i drejtimit të të tjerëve në arritjen e qëllimeve
të përbashkëta. Edhe pse në pikëpamje të parë mund të duket e çuditeshme, edhe në biznesin e
vogel ka nevojë për lidership. Më poshtë kam paraqitur disa elemente dhe arsy se pse ky tipar
është i rëndësishëm që të jetë i pranishëm edhe në biznesin e vogël.

Vizioni
Bizneset e vogla të mirëorganizuara janë të përqendruara rreth një numri të ngushtë
objektivash. Një lider i mirë i një kompanie të vogël e mban personelin e tij të
mirëfokusuar në këto qëllime. Sa më mirë një kompani e vogël të drejtohet aq më shumë
potencë do ti transmetojë ajo klientëve dhe çka është më e rëndësishme, konkurrentëve.

Burimet njerëzore
Stafi i një biznesi të vogël është një ndër pjesët më të rëndësishme të tij. Një lider i
efektshëm i mban punonjësit e tij sa më të motivuar dhe të tonizuar.
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Financat
Bizneset e vogla kanë nevojë për një lider që të jetë i familjarizuar me botën e financave
dhe që të dijë atë që po bën. Një lider i suksesshëm i përfshin punonjësit në arritjen e
qëllimeve të përbashkëta financiare.

Zgjidhja e problemeve
Shumë rrallë gjërat shkojnë ashtu siç dëshirojmë për një biznes të vogël. Një lider i mirë
ka aftësi që një pjesë të mirë të problemeve tua gjej zgjidhjen, ose të paktën të përpiqet,
duke bërë këtë rrit edhe moralin e punonjësve dhe kompaninë nuk e le të fundoset. Madje
edhe në rastet kur zgjidhja nuk gjendet, dhe bëhet një gabim që nuk është fatal për
kompaninë, një lider i mirë është gjithmonë i prirur të mësojë prej tij se sa ta lërë pas
dore.
2.3.2 Zhvillimi i personalitetit si faktor për lidership

Personaliteti paraqet faktorin themelor për nënkuptimin e sjelljeve të organizatës. Pa marrë
parasysh personalitetin, qoftë si tërësi vetish apo vija karakteresh, përkatësisht si mënyrë se si
ndonjë person sillet apo kishte për tu sjellë në situata të caktuara personaliteti paraqet diçka që
duhet marrë parasysh me rastin e punësimit të njerëzve të rinj apo përparimit të atyre të vjetërve.
Personalitetet formohen në të shumtën e rasteve para se të hyjnë në organizatë (familje, shkollë,
shoqëri etj.)
Fazat e zhvillimit të personalitetit në lidership janë:
➢ Kërkimi i indentitetit (22-28 vjet)
➢ Kërkimi për vetveten (30-40 vjet)
➢ Kujdesi për gjeneratën (45-55 vjet) dhe
➢ Kulminacioni i pjekurisë (55-65 vjet).
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Zotësia si faktor për lidership
Zotësia e ka kuptimin e mënyrës së ndikimit të një personi apo grupi në personin apo grupin
tjetër. Ndërsa ndikimi mund të definohet si proces në të cilin individ apo grupi i shtyn të tjerët
për të prodhuar ndonjë efekt të qëllimshëm.
Ekzistojnë tri burime të zotësisë:
1. Burimet individuale
2. Burimet grupore dhe
3. Burimet organizative.

Autoriteti si faktor për lidership
Autoriteti e ka kuptimin e rolit dhe të ndikimit, pushtetit, forcës, e cila shtyn apo ngre,
përkatësisht presionit ndikues që i bënë njerëzit për të përcjellë apo për t’i shkuar pas.
Lidershipi efikas shtohet atëherë kur perceptimi i liderit mbi autoritetin e vetë është i ngjashëm
me perceptimin e të tjerëve mbi autoritetin e liderit.

Kemi dy lloje të autoritetit:
Autoriteti zyrtar – ka karakter formal dhe mund të definohet si e drejtë për vendosje mbi
qështjet që i takojnë funksionit të caktuar si pozitë.
Autoriteti jozyrtar - apo joformal paraqet në esencë autoritetin personal apo “karizmatik”. Ky
autoritet është jokonsistent d.m.th. nuk e ka stabilitetin e autoritetit zyrtar.

Qasje të ndryshme të udhëheqjes

a. Qasja që mbështetet në karakteristikat cilësore dhe stilet e lidershipit
b. Qasja dydimenzionale (njerëzit dhe afarizmi)
c. Qasja kontingjente (nga situata në situatë)
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2.4 Stilet e Lidershipit
Mënyra e sjelljes së liderëve ndaj vartësve për arritjen e objektivave të përcaktuara, apo siç quhet
ndryshe, stili i lidershipit, varion nga njeri lider tek tjetri, por në analizë të fundit, ai përfshihet në
një nga tre stilet bazë të mëposhtme:

2.4.1 Stili autokratik i lidershipit
Ky stil autoritar, duke u bazuar tek supozimet e teorisë “X” të McGregory-t për natyrën
njerëzore, jo vetëm që nuk kërkon opinionin e vartësve, por u le atyre një fushë mjaft të kufizuar
veprimi për të ndikuar mbi marrjen e vendimeve.

Stili autokratik karakterizohet nga preferenca për të mbajtur në një nivel minimal konfliktin dhe
kreativitetin si edhe nga mbikqyrja e rreptë e vartësve, motivimi i të cilëve bëhet nëpërmjet frikës
dhe stimujve. Këto veçori të këtij stili, tregojnë se zbatuesit e tij janë përkrahës të shkollës
klasike të menaxhimit.

Figura 5. Stili autokratik i liderit
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2.4.2 Stili demokratik (ose pjesmarrës) i lidershipit
Stili demokratik i lidershipit bazohet në teorinë “Y” të McGregory-t ose në teorinë “Z” të
W.Ouchi-it, për natyrën njerëzore. Lideri demokratik e ndan autoritetin e tij me vartësit, merr në
konsideratë mendimet dhe opinionet e tyre dhe i nxit ata për të qenë aktiv në procesin e marrjes
së vendimeve. Konsiderohen si përkrahës të këtij stili të gjithë ata individë, të cilët nuk kryejnë
asgjë pa bashkëveprim me vartësit apo që nuk marrin vendime pa u konsultuar paraprakisht me
ta.

Megjithëse ky stil u jep njerëzve me shumë kënaqësi në punë dhe i nxit për të kooperuar me
efektivitet më të lartë, nuk mund të thuhet me saktësi nëse vendimet e marra në këtë mënyrë janë
më të mirat. Studimet e fundit, bile, hedhin një hije dyshimi mbi këtë çështje për shkak të
influencave të faktorëve të mjedisit (qeveria, konkurentët, klientët etj) dhe pohojnë se, në qoftë
se liderët anojnë më tepër së ç’duhet nga pjesëmarrja e punonjësve, atëhere produktiviteti i tyre
ka tendencë të zvoglohet.

Figura 6. Stili demokratik i liderit

2.4.3 Stili liberal (“laissez-faire”)
Stili liberal mbështetet në një përdorim mjaft të kufizuar të pushtetit, duke u lenë vartësve një
shkallë të madhe lirie në veprimtarinë e tyre. Liderët përcaktojnë disa limite shumë të gjera dhe i
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lejojnë vartësit që të përcaktojnë vetë objektivat si edhe mënyrën e realizimit të tyre, duke luajtur
në këtë mënyrë më tepër rolin e ndihmësit sesa të eprorit. Ky qëndrim nënkupton që ata u ofrojnë
vartësve informacionin e duhur e shërbejnë si kontaktues të grupit me mjedisin e jashtëm. Lideri
që aplikon stilin liberal bën pak përpjekje për zhvillimin e vartësve të tij apo për plotësimin e
kërkesave që ata kanë. Sikurse për stilin demokratik, edhe këtu mbështetje është teoria “Y” ose
“Z”

dhe

përkrahësit

e

këtyre

stileve

preferojnë

me

tepër

shkollën

e

sjelljes.

Teoria “Z” e hartuar nga W.Ouchi, quhet ndryshe edhe trajtimi japonez për shkak të adaptimit të
mënyrës japoneze të menaxhimit të organizatave të biznesit të vogël. Kjo teori, e prezantuar vitet
e fundit, presupozon që të jenë të suksesshem manaxherët, duhet t’i trajtojnë punonjësit e tyre në
mënyrë të hapur, të kenë besim tek ata e të lejojnë një pjesëmarrje të gjerë të tyre në procesin e
marrjes së vendimeve.

Figura 7. Stili liberal i liderit
Ideja themelore që përshkon këtë teori është se krijimi i një klime të ngrohtë dhe i një trajnimi të
gjerë për eliminimin e monotonisë në punë dhe për të zgjeruar mundesitë për karrierë, janë
elementë mjaft të rëndësishëm për punonjësit që ata të motivohen për të rritur përpjekjet për të
plotësuar sa më mirë objektivat e liderit të tyre.
Në mënyrë të sintetizuar, karakteristikat themelore të kësaj teorie janë:
➢ Punësim afatgjatë, zakonisht për gjithë jetën (deri në daljen në pension)
➢ Proces relativisht i ngadaltë i vlerësimit dhe promocionit
➢ Zhvillimi i mjeshtërive që janë specifike për kompaninë dhe i një karriere jo shumë të
specializuar
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➢ Pjesëmarrja në vendim-marrjen me konsensus. Gjithashtu, vendim-marrje kolektive, por
përgjegjësi individuale.
➢ Mekanizna informale kontrolli të mbështetura nga masat formale të kontrollit
➢ Preokupim i madh për mirëqenien e vartësve dhe kolegëve si një pjesë e natyrshme e
marëdhënieve të punës si edhe relacione informale ndërmjet njerëzve.
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3.IDENTIFIMI I PROBLEMIT
Qëllimi i temës:

Qëllimet në këtë punim janë :
1. Prezantimi i ndërlidhjes në mes të udhëheqjes së biznesit në praktikë dhe pjesës teorike
të mësuar në universitet.
2. Identifikimi teorik i rolit dhe rëndësisë që ka lideri në fillimin e një biznesi të ri apo
menaxhimin e ndërmarrjes ekzistuese.
3. Paraqitja e aftësive të nevojshme që duhet ti ketë një lider për menaxhimin e kompanive
të vogla.
4. Rasti konkret i fillimit të një biznesi – rezultatet e pritura, përvojat dhe nevojat e biznesit
në të ardhmen, gatishmëria e liderëve për t’u inkuadruar në këtë biznes.
Metodologjia e hulumtimit
Për t’i arritur objektivat dhe qëllimet në këtë punim diplome jam fokusuar në këto pika:
1.

Hulumtimin e literaturës përkatëse nga lëmi i ekonomisë,

2.

Konsultimin me rregulloret dhe ligjet në fuqi të vendit tonë mbi themelimin dhe
organizimin e ndërmarrjeve.

3.

Hulumtimi i databazave me shënime në Internet (Wikipedia, Google etj).

4.

Si dhe konsultimet dhe rekomandimet e marra nga mentori i punimit.

Kufizimet
Në këtë pjesë mbi kufizimet në punimin e temës i referohemi kufizimeve të punimit dhe
problemeve që i kemi hasur. Ato janë:
•

Koha e shkurtër për të hulumtuar më shumë rreth kësaj pjese të lidershipit të
ndërmarrjeve të vogla.

•

Mungesa e përvojës në hulumtime dhe analiza të rolit dhe rëndësisë së liderit në
menaxhimin e kompanive të vogla.
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4.METODOLOGJIA
E rëndësishme për liderin është zotërimi dhe zbatimi i cilësive motivuese, komunikuese dhe roli i
tij në përpjekjet për reduktimin e pakënaqësive të punonjësve. Reduktimi i pakënaqësive, arrihet
duke njohur ngarkesën dhe përgjegjësitë individuale, perfomancën, të qenurit i hapur dhe
transparent

në

zgjidhjen

e

problemeve

dhe

prezantimin

e

ideve

të

reja.

Analizat konkludojnë se lideri përbën elementin ose ‘motorin’ bazë në përsosjen e mënyrave dhe
formave të punës në grup ‘team working’. Në këtë kontekst, integrimi i individëve dhe
grupimeve kalon nëpermjet dy etapave të rëndësishme; ndryshimeve kulturore në organizatë
(Changing Organizational Culture) dhe kultura kombëtare (National Culture).

Të dyja këto etapa kanë ndikim thelbësor në motivimin dhe rritjen e cilësive individuale të
drejtimit. Këto cilësi ndikojnë në efektivitetin e lidershipit dhe krijimin e një vizioni dhe
strategjie të saktë për të nesërmen.

4.1 Zgjidhja
Zgjedhja dhe përgatitja e lidershipit do të krijojë prioritetet e nevojshme për organizatën dhe
biznesin ku ai vepron.
Lidershipi, si aktori kryesor në biznesin e vogël do të luaj rol vendimtar në ndryshimin e natyrës
së punës, duke përdorur procedura efiçiente në menaxhimin e burimeve njerëzore. Natyra e
menaxhimit do të ndikon në arritjen e rezultateve të kërkuara në jetën e biznesit të vogël.
Drejtuesi në vetvete duhet të jetë nje figurë potenciale, me aftësi të mira drejtuese dhe
menaxhuese.
Ky lloj lidershipi duhet të ndeshet në organizata, nivele të ndryshme vendimarrëse të biznesit e
veçanërisht në bizneset e vogla. Në dukje, ne duhet të shikojmë një figurë morale pozitive të
liderit, e cila është figurë potente dhe me karakter, por jo figurë shpirtërore.
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5. REZULTATET
RAST STUDIMI- KOMPANIA X
Revolucioni i dukshëm i Apple dhe kthimi i Steve Jobs
Në fillim ishte një kompani relativisht e vogël që ishte duke luftuar me shanse të mira për të
fituar tregun e aksioneve ndaj kompanisë së madhe kompjuterike Goliath.

Kompania e vogël bëri zhurmë me vite, duke vuajtur nga lidershipi i varfër dhe produkteve miks
që ishin qartë të padallueshme të cilat hutuan klientët, ishin joatraktive në dizajn dhe të cilat ishin
bërë shumë dobët.

Aksionet e tregut vazhduan të bien ashtu si edhe vlera e stokut te tyre. Ata ishin në prag të
dështimit apo largimit të përhershëm kur dikush erdhi me një ide briliante " Le të sjellim një prej
themeluesve me origjinal për të kandiduar për këtë vend dhe ftuan themeluesin e parë të
kompanisë – Steve Jobs".

Ai u pa si personi i fundit i lidhur me këtë kompani i cili mund të kishte një vision. Kështu që ata
e bën lider. Ata e sollën brenda partnerin themelues të jetë lideri i tyre i ri. Ishte e tmerrshme
gjendja financiare e kompanisë - por lideri i ri kishte shumë besim në potencialin e tij, kështu që
ai pranoj të kthehet në punë për një rrogë prej 1 dollari dhe bonuset sipas rezultateve.

Ai filloj ti kthej gjërat pothuajse shumë shpejtë. Ai e rishikoj dizajnin e produktit të ri me
shkelqim, dhe më pas shpejtë e ofruan atë me një varg ngjyrash të ndriqueshme që ishin imituar
nga kompanitë tjera të cilat prodhuan gjithqka me rezultate të mira që nga lidheset e dosjeve deri
te aparatet e kuzhinës për miksimin e frutave, perimeve etj. Produkti mori hov. Ai vendosi një
standard të ri në linjat e ngjyrave sa i pëket preferencave në pamje20.

20

The E-Myth Enterprise, Michael E. Gerber, The Visual Revolution of Apple & the Return of Steve Jobs,
http://www.squidoo.com/biographies-of-business-legends-that-inspire-greatness
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Suksesi u shoqërua me sukses, deri kur një ditë në vitin 2001, qëndronte para një turme në
kuvendin vjetor të kompanisë dhe njoftoj publikun për një produkt të ri që do të revolucionarizoj
një industri të tërë, dhe eventualisht të zë 70% të një tregu të veçantë.

Figura 7. Steve Jobs para publikut prezanton produktin revolucionar teknologjik – iPod.

Po, ky ishte lideri dhe ish-CEO me emrin Steve Jobs. Kompania, sigurisht ishte Apple. Lista e
gjatë e produkteve revolucionare përfshinte me ngjyrat profesionale imac, ipod, dhe iphone.
Kompania nuk ishte më në prag të zhdukjes, dhe opsionet e stokut (natyrisht së bashku me
investimet e tij në Pixar Animations Studios), vërtetoj të jetë një gjë e duhur për Steve Jobs. Ai
gjithashtu ka qenë, mes tjerash, aksioneri më i madh dhe i vetëm në kompaninë Walt Disney me
përafërsisht 7% të stokut të kompanisë. Sipas tij, “Dizajni nuk është vetëm se si duket dhe se si
ndjehet, dizajni tregon se si punon”.

Në fund, me rastin e Steve Jobs, unë kam dashur të tregoj që edhe një kompani sado e vogël e
cila është në falimentim e sipër, me një lider të duhur dhe me shumë besim në potencialin e tij
dhe të punëtorëve, të kthen suksesin në kompani e cila ishte vetëm një ëndërr e liderëve paraprak
dhe kështu të bëhet kompania e parë e cila bëri revolucion në shekullin tonë XXI.
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REKOMANDIMET
Stili i liderit

nuk referohet vetëm në menaxhimin e njerëzve, por edhe në planifikimin,

organizimin dhe vlerësimin e rezultateve të arritura. Menaxhimi mund të kuptohet si një mënyrë
e veçantë e sjelljes së lidereve apo menaxherëve në procesin e punës që ndikon në rezultatet e një
organizate të caktuar
Lideret si përgjegjes në ndërmarrjet e tyre karakterizohen me sjellje sipërmarrëse që gjithmonë
dëshiron të përfitojnë nga mundësitë e favorshme për biznesin. Përveç pronave në dispozicion
për një sipërmarrës për sukses është e nevojshme që të dijme mirë të menaxhojme të punësuarit
në ndërmarrje.
Në këtë teme përshkruhet natyra, qëllimet, karakteristikat, çështjet dhe parimet kryesore të liderit
dhe synimeve te tij per te arritur rezultate te larta duke drejtuar nje kompani te vogel drejt nje
kompanie me synime me te larta zhvillim dhe rritje te bizneseve te tyre .
Qëllimi kryesor i liderit është kultivimi i një kulture të lartë në punë, në mënyrë që individët dhe
grupet e veçanta të punës të marrin përgjegjësitë përkatëse për të përmirësuar proceset e biznesit,
si dhe për të zhvilluar aftësitë dhe kontributin e gjithsecilit brenda platformës së përcaktuar qartë
nga grupi drejtues apo lideri.
Sipas hulumtimeve ne bibiotekat elektronike dhe njohurive te fituara ne univerzitet po ashtu edhe
ne anen praktike kam ardhur ne perfundim qe proceset kryesore te nje Lideri per te arritur
rezultatet te larta jane : arsimimi i nderrmarjes ku luan nje rol kyc ne zhvillimin e nje organizate
te bazuar ne dije .
Ky punim ka vlerësuar efektin e stileve të lidershipit në performancen organizative në bizneset e
vogla. Analizat kanë treguar që secili individ konsideron mënyrën e transformimit të stilit të
lidershipit duke shfaqur pozitivitet por efekt jo edhe aq të rëndësishëm në përformancën e
asistuesve.
Punimi konkludon që stili operacional i lidershipit është më shumë i përshtatshëm në bazë të
përformancës te bizneset e vogla sesa në transformimin e stilit të lidershipit.

Si pasojë, ky studim rekomandon që bizneset e vogla duhet të adoptojnë stilin e lidershipit
operacional por të krijojnë strategji në kalimin e stilit transformues sipas zhvillimit dhe rritjes së
bizneseve të tyre.
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6. PËRFUNDIMI
Sot në kuadrin e globalizimit, termi lidership ka marrë një rëndësi të veçantë për rolin dhe vendin
që zë në shoqëri, sektorin publik, dhe sektorin privat.

Kultura kombëtare është një nga element kryesore, e cila ndikon në sjelljen e lidershipit dhe
format e komunikimit. Kultura kombëtare luan rol parësor dhe influencon në mënyrën dhe
sjelljen e lidershipit.

Ndryshimet kulturore në organizatë studimet dhe shkrimet e ndryshme e kanë konsideruar
lidershipin pjesë kryesore dhe integrale e strukturave sociale dhe kulturore të organizatës.

Nga ky punim kemi mësuar se lidershipi si pjesë e rëndësishme e organizatës, duhet të reflektojë
dhe prezantojë cilësitë me të mira drejtuese në arritjen e suksesit nëpërmjet komunikimit me
njerëzit, influencimin në mënyrën dhe veprimet e tyre, dhe inkurajimin e njerëzve të tij drejtë
suksesit në kompani.

Duke parë dhe analizuar punën dhe eksperiencën e autorëve të mësipërm dhe realitetin e
zhvillimit të lidershipit, arrijmë në konkluzionin se e rëndësishmja e një drejtuesi lidhet me
motivimin, mënyrën e të sjellurit, si edhe mënyren dhe format e komunikimit.

Nga analizat e bëra në këtë studim arrijmë të konkludojmë se elementët bazë të cilat ndikojnë në
suksesin dhe zhvillimin e lidershipit janë: kultura kombëtare; ndryshimet kulturore në
organizatë; mënyrat/format e sjelljes dhe së fundmi sitilet e drejtimit.
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